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The various deities received their worship in the temples, according to the ritual 
calendar, sacrifices were made of birds, dogs, toddlers and prisoners of war. Four gods 
appear frequently: Cocijo a deity with broad-billed bird, a deity with the nose curved 
back and a deity who combined attributes of jaguar and crocodile. 
 
Human sacrifices were made also ceremonially when constructing a building or to an 
extension or overlay it. The must be related to ancestor worship and belief in another 
kind of existence. 
 
Monte Alban III  
clxxii 
 
The Classic Period may be subdivided into the Early Classic Period or Monte Alban IIIA (200‐500 
AD) and the Late Classic Period or Monte Alban IIIB‐IV (500‐800 AD). This period is 
characterized by a peak in civil and religious, architectural and artistic development; artwork 
produced at the time included lavish clay urns, carved stone slabs and mural paintings; the 
great city, furthermore, extended to the nearby mountains of Atzompa and El Gallo.  
During the Early Classic Period, strong cultural influences from Teotihuacan are notable; 
however, a splendid, authentic Zapotec style was developed in the Late Classic Period.  
During the Monte Alban IIIA Phase, ruler 12 jaguar ordered the carving of six stelae, 
representing war captives, to adorn the South Platform; this artistic gesture demonstrated 
military expansion of Monte Alban. A peak in construction occurred during Monte Alban IIIB‐IV; 
in fact, a majority of the buildings, still standing, were made during that era.  
Deceased members of society, of high status, were also buried in sumptuous tombs, some of 
which‐ like Tombs 104 and 1005‐ were painted with mythic scenes. 
During Monte Alban’s decline, around 800 AD, all major construction ceased; however, the city 
was never completely abandoned.  
 
La Sociedad Zapoteca 
Los zapotecos se llamaban a sí mismos “gente de las nubes” – Ben’zaa‐ la designación 
“zapoteca” es náhuatl y significa “pueblo del zapote”; su sociedad estaba dividida en nobles, 
sacerdotes, pueblo y esclavos. Entre los nobles se distinguían las tijas coquí o gobernantes y los 
tijajoana o principales. Vestían prendas elegantes, se cubrían con mantos de algodón, usaban 
variedad de joyas de jade, obsidiana y conchas y sus cabezas lucían adornos elaborados de 
variadas plumas. 
El gobernante era llamado Coquilhalao y recibía su rango vitalicio a través de la sucesión 
directa. Entre los nobles era común la poligamia. Los plebeyos usaban roa hecha de fibras de 
maguey y tenían prohibido el uso de materiales preciosos. Ciertos manjares les estaban 
restringidos como la carne de guajolote y de otros animales, así como beber chocolate. 
Los esclavos pinijno, choco, xillani, eran prisioneros tomados en guerra o caían en este estado 
por deudas; estos podían ser comprados en la ciudad de Miahuatlan, sede del mercado más 
importante de esclavos. 
English Translation: 
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The Zapotec called themselves "People of the Clouds" ‐ Ben'zaa‐the designation "Zapotec" is 
Nahuatl and means "people of zapote." Their society was divided into nobles, priests, people 
and slaves. Among the distinguished nobles or rulers coqui seatposts and tijajoana or principal. 
They wore elegant clothes, were covered with cotton sheets, used variety of jewelry made of 
jade, obsidian and shells and their heads wore ornaments made from various feathers. 
 
The ruler was called Coquilhalao and received his rank for life through direct succession. Among 
the nobles polygamy was common. Commoners used cloth made of maguey fiber and had 
banned the use of precious materials. They were restricted certain dishes such as beef and 
turkey and other animals, and from drinking chocolate. 
 
Slaves pinijno, choco, xillani were prisoners taken in war or fall into this state for debt, and 
these could be bought in the city of Miahuatlan, home of the largest slave market. 
 
Architecture  
Architectural forms and styles evolved in response both to geographic factors and economic 
and social dynamics. Early village constructions consisted of simple daub, mud brick and 
occasionally stone houses, with wood and thatch roof and floors of compacted earth, 
sometimes stucco. These became the prototype for popular housing as it exists to this day. 
In contrast, urban centers had monumental buildings in a planned layout besides long avenues 
bordered by platforms. Cities comprised a ceremonial center and an area of palaces, normally 
with its burial grounds. Dwellings and cemeteries of lesser importance were located outside the 
city. The ceremonial center included temples, ball courts, and the residences of priests and 
governors. 
The different areas of urban centers were linked by a system of well laid out and paved plazas, 
streets and avenues. For drainage there were channels leading from yards to the streets and a 
system that eventually conducted water out of the city. A major feature were the huge 
basements, formed by covering a mound of clay and stones, dressed with vertical walls and 
slopes. 
To make constructions more massive and taller, they were often built atop previous buildings 
using a stone and clay filing to stabilize them. Basements were constructed to bear temples, 
which often were only an open enclosure.  
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La Religión y el Inframundo 
 La religión dominaba todos los actos humanos por lo que requerían de múltiples rituales y 
ceremonias; entre las más conocidas, está el ceremonial dedicado a la muerte. Los zapotecos 
llamaban Coquí Bezelao y Xonoxi Quecyua a la pareja que señoreaba en el inframundo o región 
de los muertos. Dentro del sepulcro se colocaba al difunto con variadas ofrendas, destacando 
las urnas que se ubicaban a la entrada de la tumba, estas identificaban a dioses, que 
seguramente cumplían la función de deidad protectora del difunto. 
Las cuevas se usaban también como sitio de enterramiento, depositando el cuerpo ataviado 
con sus mejores galas, envuelto en un petate y acompañado de su ofrenda.  
English translation: 
Religion and the Underworld 
 
 Religion dominated all human actions as required multiple rituals and ceremonies, among the 
best known, is the ceremony devoted to the death. The Zapotec called Coqui Xonoxi Quecyua 
Bezelao and the couple who rule the underworld or land of the dead. Inside the tomb was 
placed the deceased with varied offerings, noting that the polls were located at the entrance to 
the tomb, they identify God, which probably functioned as patron deity of the deceased. 
 
The caves were also used as a burial site, depositing the body dressed in their finery, wrapped 
in a mat and with his offering. 
 
Other Sites Contemporary to Monte Alban 
Monte Alban had the most numerous population; however, other sites in the central Oaxaca 
valleys also presented important settlements. Cities like Cuilapa, Jalieza, Zaachila, Lambityeco, 
and Mitla gained power and prestige in their respective valleys. Many of the minor sites acted 
as defensive frontiers. 
During the Classic Period, in the Lower Mixtec region, the Ñuiñe cultures developed (200‐800 
AC), while Huamelulpan and Yucuita, in the Upper Mixtec region, continued until their decline 
between 750‐800 AC. During this period, other sites, like Yucunudahui, became great and 
important. 
 
The Disintegration of Monte Alban 
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Once the great Zapotec capital declined politically, in 800 AD, no other entity appeared to unify 
Oaxca’s ruling territories with the same ancient splendor and efficiency. 
Perhaps a sudden climatic change affecting food reserves,, a great drought, demographic 
pressures, social problems, armed conflicts and/or invasions‐ along with a pre‐existing 
instability provoked by political competition‐ could have set off the chain of events leading to 
Monte Alban’s collapse; whether caused by all or some of these factors, the city’s collapse had 
an enormous impact, influencing in the disintegration of other great Mesoamerican cities of its 
time.  
Taking political advantage of the resulting power vacuum in the central Oaxaca valleys, 
population centers such as Noriega, Xoxocotlan and Cuilapan appeared. 
 
The Ñuiñe  
The Ñuiñe (pronounced “Nyéw‐nyee”) culture received its name from the Lower Mixtec region, 
where it developed Its most outstanding cities were Huajuapan, Tequixtepec, Chilixtlahuaca, 
Miltepec, and Cerro de Las Minas; in these cities, the culture demonstrated its most important 
innovations, considered as representative of the Mixtec Classic Period (200‐800 AC). The most 
important characteristics of these include a thin orange type of ceramics, a hieroglyphics 
system, clay heads, polychrome urns the employment of an architectural technique involving 
construction with stone clocks and slabs, and the funerary custom of constructing spaces below 
he flooring of houses for simple burials  
Persons of high social ranking were buried in elegant tombs, such as Tomb 1 of Yucunudahui or 
Tomb 5 of Cerro de Las Minas. Sculpted representations of persons on stone slabs suggest that 
the Ñuiñe worshiped gods also belonging to other cultures in their area: rain wind, death, 
jaguar, and old god, as well as Xipe Totec. Their system of numeration and calendar were also 
similar to those nearby cultures.  
 
The Postclassic Period 
The Postclassic or Monte Alban V Period is subdivided into the Early Postclassic Period (800‐
1000 AD) and the Late Postclassic Period (1000‐1521 AD) The city of Monte Alban during this 
period was practically uninhabited, although it remained a sacred area. The Early Postclassic 
Period is characterized by continuous confrontations and serious political problems; few 
monumental constructions were built, and the most important cult was directed toward the 
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god Xipe Totec. Around 1250 AD, during the Late Postclassic Period, a new political order was 
achieved: the chiefdoms. 
In general, the Postclassic Period was a time of political instability, accelerated social and 
cultural change, and the arrival of invading foreign groups. It was an era of strong militarism, 
during which only small city‐states with individual, local styles existed.  
The Zapotecs, during this time, lived in new cities and were involved in great internal battles; 
these intensified with invasions by the Mixtecs and Mexicas. A group of Zapotec authorities 
attempted to establish a political center in the city of Zaachila, while Mitla was made a center 
of religious authority. 
 
The Mixtecs 
The Mixtecs, as they were called by the Mexica, called themselves Ñusabi; both mean “people 
of the Clouds”. The ancestors of this group reached the region around the year 3000 BC and 
were hunters and gatherers, as can be seen at the camp of Yazanu dated at 2000 BC. As they 
developed agriculture, they settled in villages such as Yucuita and Etlatongo. 
They domesticated dogs and turkeys, and traded a range of products such as cotton, cacao 
beans and cochineal, a highly valued and indeed valuable dye used to color cotton. The most 
important cities during the Classic Period were Cerro de Las Minas, Huamelulpan, Yucuita and 
Yucunudahui. 
Through trade and military strength, the Mixtecs dominated vast regions. Skilled in the arts, 
they made beautiful pottery and carved bones with mythical scenes; they were also the great 
and unequalled metalworkers of Mesoamerica. 
Despite their ethnic and cultural unity they never achieved one single political organization, 
although Lord 8 Deer Jaguar Claw did attempt to unite them.  
 
The Codices 
The Mixtecs referred to their codices as naandeye or tonindeye, meaning “the history of 
lineage/bloodlines”; another term given to these sacred documents is neenuhu, which ranslates 
to “the sacred skin’ or “skin of god.” Most Prehispanic codices known to us come from the 
Upper Mixtec region and were painted by painter‐scribes, or tay uisi tacu. The texts were 
painted over large deerskin strips, which were covered by a thin layer of lime and painted with 
mineral and organic pigments. Heir sizes vary; yet, all codices were folded in an accordion, 
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which was then bound by a wooden covering. The writing in these documents is hieroglyphic 
and pictographic; thus, by means of images and conventionalized symbols, the Mixtecs were 
able to narrate historical genealogical, and mythical events.  
The tay uisi tacu received an education allowing the learning of their pictorial tradition, rituals, 
and calendar; a priest probably supervised the work of the manuscript. The reading of these 
codices generally begins in the lower right side of a page and follows a zigzagging motion from 
right to left. 
 
El Posclásico Tardío 
Durante este periodo los mixtecos son el grupo dominante del entorno oaxaqueño, el 
advenimiento de este grupo propicia nuevos recursos artísticos, donde el color juega un papel 
importante, se desarrollan esplendidas técnicas artísticas. 
Como elementos mixtecos destacan el mosaico de piedra para recubrir fachadas, la talla 
espectacular de piedras duras, la cerámica policroma, la metalurgia, los mosaicos de materiales 
semipreciosos y sobre todo los códices; documentos que permiten llamar horizonte histórico a 
este momento cultural. El estilo mixteco principalmente en cerámica y orfebrería influye 
durante el posclásico tardío sobre las artes mesoamericanas. 
English Translation: 
The Late Postclassic 
During this period the Mixtec were the dominant group of the Oaxacan environment, this new 
group promotes arts, where color plays an important role, developing splendid artistic 
techniques. 
 
Mixtec elements include stone mosaic coatings for facades, dramatic hard stone carving, 
polychrome ceramics, metal, mosaics of semiprecious materials and, particularly in the codices, 
documents that let you call the historical horizon to this cultural moment. Mixtec style mainly 
in ceramics and gold during the Late Postclassic influences on Mesoamerican art. 
 
The Mixtec Penetration of the Central Oaxaca Valley  
In the year 900 AD Mixtec influence penetrated toward the central Oaxaca valleys by military 
means. A decisive act leading to the control of these valleys was the forced subjection of the 
city Zaachila, which after the fall of Monte Alban held political reign the Zapotec ruler of the city 
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fed and sought refuge in Teuantepec, from where he attempted‐ without success‐ to conserve 
political authority over the central Oaxaca valleys. After this conquest, the Mixtecs’ power was 
extended across the region, subjecting other Zapotec populations and eventually dominating 
the western part of the valleys; a political center was established in Cuilipan. 
From Achiutla and Tilantongo, the Mixtecs went on to conquer towns of lesser importance and 
established their first kingdom. In this manner, the invaders managed to extend their 
domination to the northeastern and southeastern portions of Oaxaca, reaching as far as the 
Pacific coast although Mixtec expansion in the central Oaxaca valleys was mainly due to 
displacement of the aforementioned Zapotec ruler, it seems that another primary strategy of 
the Mixtecs was establishing matrimonial alliances. According t the account of La Relacion de 
Cuilapan, Mixtecs entered the central Oaxaca valleys in 1280 AD. 
 
The Mexica Penetration 
In the year 1461, the kingdom of Coixlahuaca was defeated by the Mexica ruler Moctezuma I, 
who then led a military campaign in the Oaxacan territory; afterwards, Teposolula, Pulta and 
Acatlan were conquered. The Mexicas encountered great resistance in the kingdom of 
Yanuitlan whose ruler was treacherously killed by Moctezuma I; this territory continuously 
rebelled and therefore had to be reconquered during the era of Tizoc, another Mexica ruler.  
Moctezuma I ordered to repopulate all the conquered cities by Mexicas. From 1469 to 1486, 
the Mexica ruler Axayacatl led conquests on the coast as far as Huatulco.  
Moctezuma II later led a great battle and gained dominion over Sosola, Tututepec, and part of 
the region of Tehunatepec in 1506 and 1507. A great Mixtec insurrection, unifying the towns of 
Tlaxiaco, Icpatepec, and Nopala, occurred during the years 1511‐1512. There was a total of six 
Mixtec rebellions.  
Toward the end of Mexica ruler Ahuizotl’s reign, between 1495 and 1497, the most famous 
battle between Zapotecs and Mixtecs occurred; it took place in the city of Guingola, where 
hostilities suspended after the wedding between a Mexica ruler’s‐ or tlatoani’s‐ daughter and 
the Zapotec ruler.  
 
European Contact and Conquest  
The Chinantecs were the first Oaxacans to receive notice of the arrival of the Spaniards. While 
the Spanish invaders marauded along the coasts of the Gulf of Mexico, Cortes received his first 
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news of Oaxaca from Moctezuma, who according to the story narrated by bernal Diaz, told him 
about the region’s wealth in gold. 
In search of the precious metal, Cortes sent his first troops to Oaxaca in 1520 The men were led 
by Hernando Pizarro, who returned to Cortes with nuggets of gold obtained from the Tuxtepec 
and La Chinanta Rivers, as well as gifts from Oaxacan rulers. 
Later on, Diego de Ordaz arrived to the region and embarked upon a long journey, during which 
he obtained great quantities of gold. The two most important military expeditions in Oaxaca 
included one led by Orozco, whose troops arrived during the latter part of 1521, and a second 
led in 1522 by Pedro de Alvarado against Tututepec; reuniting with Orzoco’s soldiers, this 
second group managed to obtain numerous gold products which they robbed from the local 
rulers. 
The ancient Oaxacan provinces formed a major portion of the royal recompense, the 
Marquesado del Valle, which Hernando Cortes e Monroy received in 1529 as reward for his 
services to the Spanish crown. Oaxaca then received the name of Antequera.  
The World of the Mexica  
The peoples who settled on the Mexican central plateau after the decline of Tula flourished 
politically and culturally towards the end of the thirteenth century, leaving a wealth of evidence 
of Pan‐ Mesoamerican ideas, essentially comprising shared myths, gods, and religious cults. The 
various realms that grew in power at the time forged their identities through artistic styles that 
had a common visual language. This process began with the predominance of Culhuacan and 
Tenayuca, followed by a succession of groups known in the chronicles as Nahuatl‐ speaking or 
“Nahuatlaca tribes”, who set out from the mythical Aztlan‐Chicomoztoc to find their promised 
land. They were the Xochimilca, Tlahuica, Tlaxcalteca, Huexotzinca, Tepaneca, and Acolhua, and 
the Matlanzinca, who spoke another language. 
Archaeologists have defined this era as the Late Postclassic (1300‐1521 AD). One of its main 
features is the predominance of militarism in all aspects of life: the main gods were the patrons 
of military conquests; the most important ceremonies revolved around the capture of 
prisoners, and human sacrifice took on a central role in daily rituals. The structural basis for 
political and social organization were military hierarchies made up of young men who had 
shown an outstanding fierceness, bravery, and willingness to fight. Likewise, the art of the era 
relied heavily on the iconography of war. 
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This is the background to the rise of the Mexica, also referred to in texts as Aztecs or Tenochca. 
This people founded its capital city, Mexico‐Tenochtitlan, in the year 2 House (1325 AD), and 
soon was to be engaging neighbors in battle, making alliances, and defeating its enemies. By 
the mid fifteenth century, there was what can be called a Mexica world, shaped by the 
domination of this group of a large part of Mesoamerica, where its religious, military and 
political ideals ruled.    
 
Ancestral Peoples 
Some of the towns and cities from Mesoamerica’s past, especially Teotihuacan and Tula, were 
considered prototypes of power and knowledge; the Mexicas sought in this glorious past the 
roots of their own identity, and they excavated the ruins of those Prehispanic capitals to obtain 
valuable objects: masks, jars, stone figurines, etc., which they made Mexica by adding elements 
that emphasized the link between the past and their particular present. 
At one time the buildings of Mexico‐Tenochtitlan were similar to Teotihuacan, with 
embankments and decorated walls. In the palatial enclosures there were ritual banquets and 
processions of warriors; together with the chac‐mools they evoked mythical Tula, 
Quetzalcoatl’s capital. 
For the Mexica it was very important to show the neighboring peoples that their city of 
Tenochtitlan was the direct descendent of Tula, the center of power. This explained the force 
that lay behind the conquest by its armies in all four universal directions. 
From the realm of Culhuacan the Mexica took their governing royal lineage, along with some 
cultural elements, especially the ceramic traditions; from Tenayuca they took the ritual 
architecture, with the dual pyramid that bore two temples, seeking balance in the pair of 
supreme gods, Huitzilopochtli and Tlaloc. Thus, the Mexica presented themselves to other 
peoples as the heirs to the ancient civilizations, validating their expansion and their military 
domination. 
 
The Mexica’s Neighbors 
Long before the Mexica reached the Mexico Basin, other peoples had settled on the Central 
Plateau. Culhuacan, to the south of the lake region, was proud of its Toltec past, whereas 
Tenayuca, to the north side it had been founded by Xolotl’s Chichimecs. 
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The Acolhua dominated the Eastern side of this region. Their capital, Texcoco, was the most 
important artistic and cultural center in the area. The Tepaneca, probably of a Chichimec origin, 
with two large capitals, Azcapotzalco and Coyoacan, controlled the Western side of the lakes; 
this people taught the Mexica the art of hegemonic alliances. To the South lived peopled who 
inhabited chinampas (raised fields dredged from the lakebed), dominated by the Xochiilca, 
whose capital rose amid the vegetable and flower‐covered fields.  
To the east beyond the surrounding mountains lay the realms of the Tlaxcalteca and 
Huexotzinca. These traditional enemies of the Mexica worshipped Camaxtli, the patron of 
hunter‐gatherers. The same region was also home to the city‐state of Cholula, famous for its 
success in trade and its much sought‐after polychrome pottery. 
The Tlahulca, who spoke a crude version of Nahuatl, inhabited the valleys of Cuernavaca and 
Oaxtepec in what today is the state of Morelos. In the valleys of Toluca, the Matlatzinca, skilled 
fisherman and lake hunters, were identified by their own language: Matlatzinca. 
 
Mythological Tales  
The origin of the Mexica is wrapped in the deep mystery of the mythological tales. Originally 
from Aztlan, they left on a difficult migration that lasted more than 200 years; although 
different versions are found, all agree the Mexica were on their way to a promised land. 
Aztlan was a place in the north ruled by the color white. It was near Chicomoztoc, the place of 
the seven caves where man was made, his destiny being to populate the known world. What 
are known as the Nahuatlaca tribes left here on their long journey with the Mexica, in the 
sacred year 1 Flint. 
Certain pictographic documents that survived the destruction that followed the Spanish 
conquest tell of this migration. The most outstanding are the Codex Boturini or the Pilgrimage 
Strip, the Codex telleriano‐Remensis, and the Codex Vaticanus. The most important sites on the 
route taken by the Mexica, in addition to Tula, are those places where the ceremony of the new 
fire was was held. The final destination was marked by the sacred sign, the eagle atop the 
cactus growing on an islet in the middle of a lake. 
The year 2 House (1325 AD) marked the founding of Mexico‐Tenochtitlan by the chief and guide 
Tenoch, who set out the foundations of the future city, dividing the space into the four large 
barrios and ordering the temple to Huitzilopochtli and his companion Tlaloc to be built in its 
center. On the death of Tenoch, the decision was taken to establish the realm. In Culhuacan the 
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Mexica found the young Acamapichtli, who was to become the first Mexica tlatoani or 
governor, thereby establishing the royal family. 
Eleven tlatoanis, linked by family ties, ruled Mexico‐Tenochtitlan. They guided their people to 
the greatest military triumphs and came to dominate a large part of Mesoamerica. The last two 
governors, Citlahuac and Cuauhtemoc, faced the Spaniards in the war for their survival, 
succumbing on August 13, 1521. 
 
War  
In archaeological terms, the Mexica era was in the Late Postclassic (1300‐1521 AD) and its 
mainly associated with militarism and war dominating all aspects of the societies that lived at 
that time. 
The Mexicas were the most outstanding warriors of all, and they learned from the military 
experiences of the other peoples and cultures that came before them, in both offensive and 
defensive weaponry the use of local techniques and strategies of attack, and the art of alliances 
and regional supremacy. 
War played an extremely important part in political, social, and religious organization; young 
men were urged to follow the examples set by victorious conquerors, and honors and valuable 
objects were awarded to those who took live prisoners in battle. The supreme god, 
Huilzilopochtli, symbolized the Sun of war, who defeated his sister Coyolxauhqui, the Moon, 
colossal battles, putting to flight the Centzonhuiznahuac, the countless stars in the south. 
 
Town Planning and Architecture 
The decision taken by the Mexica ruling‐class, led by Tenoch, their spiritual leader, to settle on 
the soup of muddy islands located in the western part of Lake Texcoco, later known as the Lake 
of Mexico, required the development of ingenious construction techniques that over the years 
allowed the consolidation of two island‐cities; Mexico‐Tenochtitlan and Mexico‐Tlatelolco. 
The choice of these islets as the location for the future city was undoubtedly linked to the 
conception the Mesoamerican peoples had of the universe. The gods had created a sacred 
space for them, defined by the movement of the stars. This is where the four universal 
directions came together, corresponding to the points of the compass. Its borders were the 
corners of the world. There is no pictographic document from the Mexica era revealing this 
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vision of the cosmos, but one of the pages of the Fejervary‐Mayer Codex illustrates the theme 
with enormous richness. 
The original islet divided into four sections by streets that led East, West, North and South; the 
spaces for dwellings were known as the four large barrios; Atzacoalco, Cuepopan, Moyotlan 
and Zoquiapan; the center, where the eagle appeared on the cactus, was designated as the 
ritual area for the construction of pyramids, temples ad other ceremonial buildings. In time this 
came to be known as the sacred enclosure.  
Using water‐resistant ahuejote trunks, piles were sunk to bear the heavy buildings and to 
construct the causeways that linked the island to terra firms: Iztapalapa, to the south; 
Tepeyacac, to the north, and Tlacopan, to the west (to the east there was only a short road that 
led to the place where canoes had to be taken to the lakeside).  
 
The Sacred Buildings of Mexico‐Tenochtitlan 
Towards the end of the 15th century, when Mexico‐Tenochtitlan was at its greatest height, the 
buildings dedicated to the gods were decorated with magnificent sculptures and ceremonial 
containers, whose symbolism exalted the power of the gods who created the universe, and 
mans devotion to them. 
The roofs of the temples had sculptures in the shape of human skulls alternating with spherical 
elements, which symbolized the night and the stars; at the upper edge of these rooms were 
placed figures carved in stone which invoked the god’s dominant element: cut snails 
represented wind, sun beams, etc. 
At the top of the pyramid, facing the temple, was the sacrificial stone called the Techcatl. To the 
sides of the entrances there were huge braziers, where the fire of life would permanently burn. 
On the platform, where the pyramid was built, there were sacrificial stones and standard 
bearers that held flags with the names of the gods. At the bottom of the staircase there were 
the heads of serpents, opening their mouths threateningly. 
The best‐known and most numerous Mexica ceremonial buildings are the pyramidal structures 
that bore the temples. They were normally of a rectangular shape with four or more platforms 
built on top of each other. Most of them had a single access, with staircases bordered by small 
walls, identifying these constructions as from the Late Postclassic, because on the upper part 
the slope is less pronounced, forming a platform called an “architectural die”. The Mexica era 
also was when dual pyramids were built, which bore two temples, such as those to 
Huitzilopochtli and Tlaloc in Tenochtitlan.  
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Life in the Chinampas and Lake Resources 
The cities of Mexico‐Tenochtitlan and its twin Tlateloco were built on islands that emerged atop 
muddy promontories on the western edge of Lake Texcoco. These cities took advantage of the 
experiences of the lake dwellers of Xochimilco. Tlahuac and Mixquic to expand their city using 
chinampas, which were like artificial rectangular islands. To make them they planted trees that 
are extremely resistant to damp, called ahuejotes, at the corners. Then the edges would be 
marked in the lake with timbers, and the plot would be filled with successive layers of water 
lilies and mud which provided the fertile base for the maize and other vegetable crops that the 
Indians framed. The chinampas were separated by canals which in turn were highly effective 
waterways that communicated the cities. 
The Mexicas, in this watery environment, successfully developed a system to use the lake 
resources. Their diet was highly dependent on fish, sucks, herons and other aquatic birds, frogs, 
and snakes, and they collected the abundant and nutritious plankton.  
 
Mexico‐Tlatelolco 
According to the legends in ancient historical chronicles, Mexico‐Tlatelolco was founded in 
1388 AD, 13 years after Tenochtitlan, by a faction of the original group of immigrants that 
arrived from Aztlan; they chose to live on a group of sandy islets, which in time would become a 
proud city, mainly dedicated to trade. 
Taking care of their own interests, the Tlatelolcas sought the protection of Tezozomoc, the Lord 
of the Tepanecas of Azcapotzalco, and their first tlatoani was a son of that governor Tlatelolco 
expanded in military and commercial terms independently of Tenochtitlan, until it was 
conquered by Axayacatl, who killed the last Tlatelolca tlatoani, Moquihuix. 
This island city grew around an east‐west axis. Its ceremonial center, of which important 
archaeological remains survive, is rectangular. The outstanding feature was its main dual 
pyramid which bore two temples dedicated to the cult to the gods of war and agriculture.  
 
Trade and Economy  
In the time of the Mexica the economic base was mixed and highly complex, combining 
intensive agriculture with hunting, fishing and gathering, all complemented with a rich and 
abundant trade that relied on a network that covered the length and breadth of Mexico, even 
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extending beyond Mesoamerica. In addition large consignments of objects and precious 
materials reached Mexico‐Tenochtitlan and later Tlatelolco as tributes paid by the conquered 
provinces.  
The products, in their natural form, or already worked and made into different objects, were 
sent to the markets. These formal trading institutions, known as tianguis or tianquiztli, were 
ruled by their own authorities and had their own police. The market governors laid down the 
rulers that vendors and buyers had to follow; they served as judges in cases of disputes, and 
they imposed the punishment corresponding to each case. 
The peoples of Mesoamerica had been using important trade routes since ancient times. The 
traders’ guilds, whose specialization was so effective, undoubtedly dated back to those 
ancestral times. For Mexica, all trade was part of pochtecayotl, the art of exchanging goods; 
traders were called pochtecas and formed tightly knit endogamous clans, relying on strategic 
marriages among the different groups to strengthen their links. They had their own gods, 
festivals, and an internal organization that for centuries resisted change. 
 
The Daily Life of the Peasants 
In Mexico‐Tenochtitlan, the general population were the macehualtin‐ commoners, who lived 
in single‐family dwellings that had one of two rooms, occupied by a man and his wife, their 
children, and sometimes a relative who was a widow or otherwise in need of support. Another 
room was sometimes built as a kitchen. House construction was very simple. Buildings were 
raised on a platform of compacted earth to avoid damp. The foundations were stone, the walls 
branches and twigs covered with mud, and the roof, straw. 
The macehualtin’s houses were located on the edge of the city, on the chinampas or raised 
fields or on dry land at the foot of the hills, always near the corn fields. 
The peasants normally went barefoot and dressed in a simple fashion, making their clothes 
from ixtle, a fiber obtained from maguey an agave; men covered their private parts with the 
maxtlatl, a loincloth that went between the legs and was tied around the waist; the tilmatl was 
a kind of tunic that was worn tied over one shoulder which, at night, was used as a blanket. 
Women dressed with a wrap used as a skirt, tied with a ribbon or sash; their torso was covered 
with the huipil or long blouse, and sometimes a quechquemitl. 
 
Mexica Society 
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The basis for the social organization of this people was the calpulli, which allowed the growth 
and development of the powerful Mexica empire; this group was made up of two perfectly 
differentiated social classes: the pipiltin, who were the nobility, and the macehualtin, or 
commoners. 
The nobility jealously guarded the royal lineage that set them aside from the commoners. 
Genealogical documents recorded the names of their ancestors, living relatives, and especially 
the newborn. The pipiltin were allowed to accumulate and wear riches and precious objects, 
especially jade, feathers, and skins, and elegant clothes made of cotton; they lived in palatial 
buildings, practiced polygamy and worked as public servants, making them exempt from 
manual work, especially agricultural labor. In return, they received tributes as payment. 
The macehualtin were responsible for all heavy work in daily life: agriculture, carrying and 
hauling. Their distinctive activity meant working with their hands; they lived in simple huts, 
their clothes were made with ixtle fibers, and accumulating and showing off riches and precious 
objects was punishable with death. They were permitted to take only one wife. 
Craftsmen and traders belonged to the macehualtin, the importance of whose specialized work 
was acknowledged with an exemption from agricultural labors. However, in exchange, they had 
to pay tributes in the form of the goods made by their own hand or those they brought from 
afar. 
Slaves, the tlacotin suffered that unfortunate condition because they were in debt and could 
become free men by paying what they owed. The state allowed outstanding young warriors, 
regardless of their status, to enjoy the benefits of the life of the nobles: fame and wealth. 
 
Kitchen of the Mexica’s time 
The peasants who lived in the raised fields (chinampas) around Mexico‐Tenochtitlan or on the 
edges of the lake built their houses on mud platforms. Their walls were made of timber and 
sticks and the roofs were thatched in straw. 
The luckier ones had a kitchen in a small room next to the main room. This was the domain of 
the lady of the house. The hearth was located on the earth floor, where there was a comal for 
the tortillas, with pots for beans and other meals to the sides. The women would protect 
themselves from the damp by sitting on mats. Grains, corn cobs, and water were kept in large 
pots and baskets to the sides. Essential features were the metate to make dough and the 
mortar, where the spicy sauces were prepared. 
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Water and its Religious Importance 
Tlaloc, the roar or voice of the Earth, and Chalchiuhtlicue, she of the skirt of jades, were the two 
patrons of water. With the Tlaloques, his assistants, the former was responsible for extracting 
the water deposited on the mountains and letting it fall from the celestial plane from sacred 
pitchers that poured out their content. Chachiuhtlicue ruled over the water in the lakes, rivers, 
and sea. 
Of the year eighteen, twenty‐day months, six were dedicated to these water gods, their 
festivals and ceremonies designed to curry favor. One of the buildings atop the main pyramid of 
Mexico‐Tenochtitlan was dedicated to the cult to Tlaloc, and these was also a curious ritual 
building in the sacred enclosure around a spring related to Chalchiuhtlicue. On the summit of 
Tlaloc Hill, on the snow‐capped mountains to the east of the Valley of Mexico, lie still the 
archaeological remains of the largest sacred building dedicated to Tlaloc. 
Although the Mexica empire grew in power due to the bravery and commitment of its armies, 
the entire state apparatus depended on the daily labors of its farmers who pulled from the 
earth the staples of the Prehispanic diet. 
The Central Plateau is one of the regions of Mesoamerica where life is marked by two clearly 
defined periods; the rains and the dry season. The former is a time of famine and suffering; to 
survive, food had to be stored that could go some way toward offsetting the ravages of hunger. 
The rainy season represented a revival; that was when the heat of the Sun and the humidity 
from the clouds‐ full of the precious liquid‐ made the land fertile and allowed plants, most 
importantly, crops, to grow and flower. 
 
The Cult to Pulque 
I the landscape of central Mexico, it is common to find maguey, a cactus with broad leaves 
called pencas that end in sharp spines that were used as needles and ritual barbs. His sacred 
plant was the goddess Maayahuel, and it gave the people many products; the pencas were 
used as roofing material for houses, and yielded the ixtle fiber for weaving; within the plant 
lived delicious worms‐ a delicacy enjoyed to this day‐, and from the center of the maguey, if it is 
softly scraped, there comes a honeydew which turns into pulque when fermented. 
Pulque, neutle in Nahuatl, has a strong odor and high alcoholic content; its patron was the god 
Ome Tochtli, “Teo Rabbit”, to view of its calorific value, adults were only allowed one drink, and 
drunkenness was prohibited because the excess of pulque would make people fall under the 
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influence of the Cenzon Totochtin or Four Hundred Rabbits, which meant losing control and 
becoming aggressive and violent. 
 
Maize‐Religion and Ceremony  
One of the most important ancient Mexican contributions to mankind the world over is maize. 
This extraordinary vegetable, domesticated by new world farmers, sustained the development 
and flourishing of all Mesoamerican cultures. By the time of the rise of the Mexica, the main 
varieties of this plant were being grown intensively; there were mountain‐side terraces and 
irrigation channels, and the system of raised fields chinampas) allowed the inhabitants of 
Mexico‐Tenochtitlan to produce their food practically at the gates to their city. 
Maize was a gift from the gods themselves: Quetzalcoatl, after the creation of the Fifth Sun, set 
about searching for it to give it to man hence its divine nature as the god Centeotl and, as the 
food of man, the goddess Xilonen, the healthy growing and flowering maize that when ripe 
becomes Chicomecoatl, “Seven Serpent”, picked as cobs to be stored to guard against famine. 
Maize was the staple of the Mexica diet; it was used to make tortillas, tamales, atole and the 
pinole that sustained the warriors during military campaigns; three of the months of the Indian 
calendar, Tozoztontli, Hueytozoztli and Ochpaniztli, were dedicated to worshipping maize, but 
the sacred foods for all the other months were also made of maize. 
The popularity of the goddess Chicomecoatl spread throughout the towns and cities of the 
Central Plateau and neighboring regions. This is why so many surviving sculptures identify the 
deity, depicting her showy square headdress made of a frame of sticks covered with strips of 
paper, called amacalli. 
 
Quetzalcoatl and His World of Rituals 
One of the most important gods in the religion of the Mexica, and in general all Mesoamerica, is 
Quetzalcoatl, whose symbolic name describes the powerful serpent with his precious quetzal 
feathers. This plumed serpent can trace his origins as a sacred element back to the Preclassical 
Period (1500 AD), and he flourished particularly in Teotihuacan and Tula.   
In the myths of the Mexica world, Quetzalcoatl plays a fundamental role in the creation of the 
universe and man. According to some stories he was one of the children of the two creators, 
who together with Tezcatlipoca created the Earth by tearing apart the goddess cipactli‐
Tlaltecuhtli’s body. He aso penetrated the underworld, the domain of Mictlantecuhtli, the lord 
of the dead, where he fought to obtain the bones of ancient mankind. In an act of self‐sacrifice 
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he mixed them with his own blood to create the humanity who would populate the universe, lit 
by the Fifth Sun. Quetzalcoatl was also Tlahuizcalpantecuhtli, the Planet Venus, and Xolotl god 
of the twins. 
By the Late Postclassic Period (1300‐1521 AD), apart from his traditional cult as the plumed 
Serpent and the patron of the most important priests, Quetzalcoatl had assumed an important 
role as the god of wind, called Ehecatl‐Quetzalcoatl. He was specifically identified by the half 
mask in the shape of a bird’s beak that blew forth the wind; it was in that evocation that he 
took part in the creation of the Second Cosmogonic Sun, Ehecatl‐Tonatiuh “Sun of Wind”. 
Nanahuatzin himself, the creator of the Fifth Sun, was also an evocation of Quetzalcoatl. 
Quetzalcoatl appeared in the fields of the Mexica, in the form of dust devils, of on the coast as 
cyclones or hurricanes; his temples were cylindrical and had conical roofs; he was in charge of 
sweeping the fields to attract the rains.  
 
Xolotl  
An important figure within the rituals surrounding the god Quetzalcoatl is Xolotl, his twin, a 
peculiar god in the form of a dog, identifiable by the many wrinkles on the sacred canine and 
the two rectangular protuberances on its head, relating it with the heavenly fire. 
According to legend, to create man Quetzalcoatl traveled to the underworld to search for the 
bones of the underworld to search for the bones of the ancestral generations, guarded over by 
Mictlantechuhtli, Quetzalcoatl had to take on the appearance of a dog to carry out this mission. 
And hairless, reddish dogs called xoloitzcuintli lead the dead on their journey to Mictlan. 
Xolotl is the god of monstrosities and the patron f twins and animals that undergo 
transformations such as tadpoles that turn into frogs. Xolotl is also the planet Venus the 
evening star and is the companion and twin of Tlahuizcalpantecuhtli, Venus as the Morning 
Star, identified with Quetlcoatl. 
 
Ehecatl   
In ancient Mexico the wind was one of the regional elements that participated in the creation 
of the universe. In the era of the Mexicas it was the domain of Ehecatl‐Quetzalcoatl, a god 
identified by a mask in the shape of a beak that covered the lower part of its face, sometimes 
with sharp fangs. The people believed that the god produced the wind by breathing through 
this mask. 
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The ritual dress of Ehecatl‐Quetzalcoatl was completed with a conical hat, from which hung 
long strips, or a band around his head, with a wavy decoration that symbolized the movement 
of a snake; his maxtlatl had a rounded edge and the decoration included curved ear flares, 
called epocoyolli, and the large pectoral of a cut snail known as Hecaicoxcatl. 
The cult to this deity required worship in temples atop sacred buildings that were circular 
pyramids. With a cylindrical room and a conical roof, they invoked the curious movement of the 
wind, in whirlwinds either on land or at sea. 
 
Tezcatlipoca – God of War and Darkness  
Tezcatlipoca, the Obsidian Mirror, was an ancestral god considered by the Mexica to be one of 
the creators of the universe. In mythical tales apart from sharing with Quetzalcoatl the work of 
the creation of heaven and Earth, he was supposed to be comprised of four parts, defining the 
spaces of the universal plane: himself as black Tezcatlipoca, in the north; Huitzilopochtli as Blue 
Tezce south; Xipe as red Tezcatlipoca, in the East, and Quetzalcoatl as white Tezcatlioca, in the 
West. 
Black was his defining color, which is why he was considered the god of darkness and of all that 
occurred at night, such as theft, adultery, etc. He was the god of masculinity, the patron of 
procreation; in his honor each year a young single man, less than 20 years old, was chosen to 
represent him as a living god. This subject would be dressed and decorated with all the 
attributes of the deity and sacrificed in his honor at the festivals of the fifth month, called 
Toxcatl. 
The tale is told in pictographic manuscripts and certain reliefs of the mythical birth of 
Texcatlipoca, who tore off his left foot. This is why the smoking mirror that identifies him 
appeared in depictions in the place of this foot or as a decoration on his headdress. The most 
representative of his insignias was the obsidian mirror, with which he could look into the faces 
and hearts of people Thus obsidian is the raw material of his world.  
This was one of the gods who revealed their bellicose nature, and he was considered the most 
important of all the patrons of wars; he was the god of warriors and also the enemy, he who all 
Mexica warriors feared and yet wanted to meet. 
 
Xochipilli and Xochiquetzal 
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Man’s natural environment, specifically in many parts of Mesoamerica, repeatedly underwent 
two phases; a sterile dry season, and a time of flourishing, the result of the Earth’s fertility due 
to the heat of the Sun and the arrical of the rains, the season to this day called by campesunos 
“the time of water”. For the Mexica and their neighbors this time of abundance was due to the 
actions of various gods. The most important, of course, was Tonatiuh, the Sun, and Tlaloc, the 
patron of rain. However, those responsible for covering the fields with the lush green of the 
plants and the sparkling colors of the flowers were Xochipilli, “The Prince of Flowers”, and 
Xochiquetzal, “The Precious Flower covered with Quetzal Feathers”. Xochipilli, especially, was 
one of a group of gods linked with the Sun, marked by the color red and identified by the heat 
they gave off. 
This time of natural abundance and flowering was also a time of songbirds and butterflies, 
when nature seemed to give man a harmonious musical concert; therefore, we should not be 
surprised by the fact that Xochipilli led the set of gods whose calendar number was 5. The most 
important of these was Macuilxocitl, 5 Flower, the patron of music, singing, and in general, all 
social celebration. 
Human beings, in their own development, also undergo highly marked stages of fertility or 
infertility, it falling to this pair of gods to oversee society’s ability to reproduce on reaching the 
age of maturity; young adolescents addressed their petitions to Xochipilli and Xochiquetzal, the 
ruler of women’s sexual desires. She was also the patron of prostitutes, called ahuianime or 
“bringers of happiness”. 
 
Scientific and Literary Knowledge 
The Mexica and their neighbors systematized the wealth of knowledge of the Mesoamerican 
peoples who came before them. The constant observation of the stars gave them detailed 
information on the most important constellations, this being the basis for some of their most 
important rites. This native astronomy provided a foundation for design and construction in the 
layout of the cities, especially the size and position of the pyramids and temples, which were 
aligned in accordance with the path of the Sun, Venus, etc. They skillfully mastered a corpus of 
geometric knowledge, with which they produced such extraordinary works as the Stone of the 
Sun Their number system was vigesimal. 
In what is a characteristic of Mesoamerica the Mexica used two calendars: the solar calendar 
for agricultural purposes, made up of 18 twenties=360 days, lus 5 additional days, callled 
nemontemi. The ritual calendar or Tonalpohualli was made up of thirteens: it had 260 days and 
was used for ritual purposes and prophesying.  
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Knowledge was passed down using pictographic writing, painted in native books, made mainly 
of tree‐bark paper (amate), and commonly called codices today Because keeping knowledge 
and history was fundamental for them, they maintained libraries where they cared for their 
books. 
The Mexicas, like most of the inhabitants of central Mexico, spoke Nahuatl and were proud of 
their mastery of the language. They worked to improve their skills, and in the schools, especially 
the Calmecac, teachers and students exercised their skills in poetry and prose. Knowledge was 
passed on mainly by memory. 
 
Medicine in the Nahuatl World  
Since the first humans inhabited the beautiful region of lakes and volcanoes, where the city of 
Mexico‐Tenochtitlan was built, a long learning process began into the plants useful for curing 
illnesses. By the time the Spaniards arrived, this herbal medicine was enormously rich, as can 
be seen in the beautiful Codex b Martin de la Cruz entitled Libellus de Medicinalibus Indorum 
herbis which contains, apart from indicating therapies, elegant drawings of the main plants 
used by the native doctors. 
In the ancient chronicles it is written that the goddess of medicine among the Mexicas was 
Tzapotlatena, a woman who was made a goddess after discovering that resin could be used to 
sure many skin diseases. In the treatments described by Brother Bernardino de Sahagun in his 
works, apart from the use of medicinal plants, the benefits of certain animals, minerals, and 
even obsidian can be found.  
 
Artistic Traditions 
When the Mexica were at the height of their military domination, controlling a huge expanse of 
Mesoamerica, many valuable products and objects reached Mexico‐Tenochtitlan. These 
materials according to historical tales, were brought in their raw form or skillfully worked by 
artists and craftsmen in the regions that sent the tributes. In time, and given the constant 
demand for these prized possessions among the nobility and especially the tlatoania of lord, the 
capital also imported the artists themselves, who performed their work in specialized barrios.  
The lavish nature of life in the city of Huitzilopochtli demanded a certain level of quality in the 
various artistic forms that arose in the atmosphere of supremacy and sumptuousness that so 
astonished the European conquistadors as they walked its streets at the beginning of the 
sixteenth century. 
cxciii 
 
The buildings dedicated to the gods and the lavish palaces were decorated with murals. These 
used a wide variety of colors, and emphasized ritualistic motifs, especially those that exalted 
war. The clothes of the most important people were woven of fine and wonderfully dyed 
cottons; some of the clothes used feathers, rabbit skins or jade beads. In those times the 
delicate art of the feather weavers was especially prized. The skillful hands of these amanteca 
created beautiful headdresses, insignias that were worn on the back or carried in the hands, 
and the showy battle shields called chimalli. 
The metalworkers, whose art was imported from the Oaxacan world and Michoacan, turned 
gold, silver and copper into ostentatious jewelry using techniques that ranged from beating to 
lost‐wax casting. Lapidarists skillfully turned chalchihuitl (jade), rock crystal and obsidian into 
ornaments and luxury goods that were given to the emperor or offered to the gods.  
 
The Earth and the Female Side to Nature 
One of the aspects that define the religious thought of the Mexica is a dual conception of 
nature, essentially comprising active and passive principles. This can be seen in masculine and 
feminine elements, giving hot and cold, day and night. The feminine side of creation 
corresponds to the world of the goddess of the Earth, whose ancestral presence is narrated in 
the oldest cosmogonic myths. 
It was thought the Earth was a monster, called tlaltecuhtli, an enormous tad that wandered 
over the universal water, the dark liquid found in the deepest layers of the universe it was also 
thought of as the cipactli, a terrifying animal covered in spines. According to ancient tales, to 
create the universe Quetzalcoatl and Texcatlipoca took charge of throwing out this ancient 
being, making the Earth with its back and the celestial plane with the other half. To 
complement this act of generation, they made all the fruit necessary for man’s existence our 
forth from this god; from its hair: trees, flowers, and plants; its skin: fine grass; its eyes: lakes, 
springs, and small caves; its mouth: rivers and large caves; finally, the nose: valleys and 
mountains. 
Because of its reproductive capacity, the Earth included all aspects related to the feminine 
forced in nature. The Mexica and their neighbors, other Nahuatl speakers, called her cihuacoatl, 
the serpent woman, associating the goddess with power and strength; they imagines the 
surface of the Earth to be an immense interweaving of reptiles, hence her ritual clothes gave 
her the name Coatlicue, she of the Skirt of Serpents, the mother of the Sun, of all the gods, and 
therefore, of all men.  
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Death Rites and Ceremonies 
Prehispanic peoples believed the world of death, Mictlan, was beyond the ninth plane of the 
underworld, a lace ruled over by Mictlantecuhtli and Mictecachihuxal, the lord and lady of the 
dead. They were represented as skeletons, hair sticking up and eyes bulging, and talked and 
breathed death; they carried sacrificial knives in their mouths and in pear‐shaped holes. 
When a member of a family died, a rite began that lasted 40 days. After the sacrifice of a 
xoloizcuintli, the remains of the deceased were cremated. They were first wrapped in precious 
clothes or simple mats, depending on social condition, and in the mouth was placed a jade bead 
or a blue painted pebble, again depending on whether the person was a nobleman or a 
commoner. Thus, symbolically, the journey began along the path in the darkness, traveling 
through the nine planes located beneath tlaticpac, the Earth; on this long final journey the 
deceased lost his skin and had to overcome many constant dangers. These included having to 
release the bead, which represented the heart, from the mouth, so it could be devoured by the 
wild animals that inhabited those sinister regions. The relatives helped by observing sexual 
abstinence and going without certain foods during the journey. The soul of the deceased 
reached the Chignahuapan, the river in the ninth region, where it recognized the dog that had 
been sacrificed for it and took it as a guide to cross the water, finally reaching the Mictlan the 
dark and cold place of no return. 
 
World Vision 
The world vision that the Mexica shared with the other peoples of Mesoamerica included many 
explanations of the creation and structure of the world by the gods. These myths told that the 
Earth, tlaticpac, was inhabited by man, in an environment surrounded by plants and animals, 
living in the center above which was the celestial plane with the underworld below it. In this 
universe of vertical planes, the celestial plane was made up of thirteen levels: Omeyocan, the 
highest one, was the place and home of the creators Ometecuhtli and Omecihuatl. The 
underworld had nine levels that had to be passed by the dead on their way to the Mictlan, the 
ninth region, the place of Mictlantecuhtli and Mictecacihuatl, the patrons of the world of the 
dead.  
This cosmic vision of vertical lanes includes a four‐faceted conception of the universe, where 
space takes the four directions of the points of the compass, sacred places where events of he 
importance to the continuity of life itself occurred: to the east was called Tlapcopa of 
Tlauilcopa, the region where the Sun was born, dominated by the color red; the king of stars 
was born there, and he was accompanied by Xochipilli and other gods of flowering; to the west 
there was Cihuatlampa, “the region of women”, inhabited by old goddesses and the cihuateteo, 
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where the main color was white; to the north was Mictlampa, the place of the dead and of the 
beginning, the home of Mixcoat, the god of hunters and the Cichimecs; the dominant color is 
black; the South was called Uitztlampa, the region of spines; the color of this the home of 
Huitzilopochtli, is blue. 
Xiutecuhtli the god of fire and lord of turquoise, lived in the center, where the paths of the 
universe crossed; all Indian capitals were supposed to have been built in this central region of 
the world  
 
Sun Worship 
The Prehispanic peoples considered the light and warmth of the Sun to be equal to life itself. 
Therefore their creation myths saw in the presence and destruction of that star the precarious 
nature of life and the need for men to help maintain the Sun as the supreme deity. 
The creation myth, the cosmogonic suns, explains how different gods played a part. The 
essential aspect is the nature of each of these star, that in their moment rules the different 
stages of life. The first Sun was earthly, its patron Tezcatlipoca, and its signs the jaguar and 
darkness. The second Sun was created by Quetzalcoatl, the wind being its nature. It fell to 
Tlaloc to make the third Sun, in the form of a rain of fire, and Chalchiuhticue made the water 
Sun which took the fourth position. All of them were created and destroyed by the very essence 
of their nature. 
The four elements of life having come together: earth, wind, fire and water, in the fifth creation 
it was the turn of two other numena, Nanahuatzin and Tecucistecatl, who became the Sun and 
Moon respectively. For this act of generation to take place, both gods had to set themselves on 
fire. That is why when man was created he had to repay the gods with his own blood and that 
of his enemies.   
The Sun is the victorious warrior who defeats or puts to flight his opponents, the Moon and the 
stars. It clears away the shadows and the darkness and brings the light and warmth that 
illuminate the universe. Its rays penetrate the Earth, fertilizing it and allowing plants to grow. It 
is the bringer of life in general.  
 
Stone of the Sun 
 
The one sculpture which identifies the Mexicas above all others is the Stone of the Sun 
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discovered in December, 1790, in the Plaza Mayor of the capital of New Spain. Because of its 
symbolic content, with the names of the days and the cosmogonic suns, it was incorrectly 
identified as the Aztec Calendar.  
This is a large gladiatorial sacrificial altar, known as a temalacatl, which was not finished 
because of a deep crack that runs from one side to the center of the piece at the rear. Despite 
the fracture, it must have been used to stage the fights between warriors in the 
tlacaxipehualiztli ceremony In the design of the disk, the face of Xiuhtecuhtli‐emerging from the 
earth hole, holding a pair of human hearts and showing his tongue transformed in a sacrificial 
knife‐ can be recognized; he is surrounded by the four suns that preceded the Fifth Sun, in turn 
inscribed in the sequence of the 20 day signs, framed with the figure of the Sun with its four 
beams symmetrically accompanied by sacrifice sharp points. The star is surrounded y two 
Xiuhcoatl or ‘Fire serpents”, which carry it across the heavens.   
 
The Spanish Conquest of Mexico‐Tenochtitlan 
In the year 1 Reed (1519 AD). Hernan Cortes and his armies dropped anchor off the coast of 
Veracruz beginning an historical process that culminated in the conquest of the Mexican 
Empire. European expansion in the New world had begun in the Caribbean from where, on 
their voyages of discovery, the Spaniards had reached the coasts of Quintana Roo and Yucatan, 
fighting the warriors of Tabasco before coming into contact with the Totonacs of Veracruz. 
At the time the governor of Mexico‐Tenochtitlan was Moctezuma Xocoyotzin. His fervent belief 
in religious myth told him these light‐skinned men were somehow related to Quetzalcoatl 
whose calendar name 1 Reed (1519) would explain the presence of these warriors who brought 
strange animals (horses) and powerful weapons that made the noise of thunder. Therefore the 
Mexica lord did not wage war on the new arrivals but sent them gifts in a vain attempt to 
prevent them from reaching the city.  
Cortes, a skilled soldier and cunning expert in human psychology, took adavantage of 
Moctezuma’s hesitation and made alliances with the Totonacs and Taxcalteca, enemies of the 
Mexica. During the advance, he carried out a brutal attack at Cholula to terrify the emperor. 
Moctezuma received him in peace and house him in the city shortly afterwards he was taken 
prisoner and forced to swear allegiance to the King of Spain, Charles I. 
Cortes took control of the situation and returned to Veracruz to face Panfilo de Narvaez, who 
was coming to punish him. Meanwhile, Pedro de Alvarado carried out a fresh massacre, that of 
the nobles in the Great Temple. This led to an Indian uprising and on his return Cortes killed 
Moctezuma when the Mexica fiercely surrounded him. The invaders fled the city and 
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Cuauhtemoc was chosen as the new tlatoani taking charge of the defense of his capital. Finally 
in August the 13th, 1521, Mexico‐Tenochtitlan was conquered with great violence by the 
Spaniards and their superior weaponry. 
 
The Expanse of the Mexica Empire 
From the moment the Mexica founded their capital city, Mexico‐Tenochtitlan, the religious 
ideology that inspired them was obvious. Their military conquests of the neighboring states and 
their territorial expansion, achieved through religious and economic militarism, allowed them 
to build a powerful state based on tributes that chroniclers and historians define as the Mexica 
empire. 
At the beginning of the sixteenth century this empire’s territorial reached were vast. To the 
west, it bordered the neighboring Purepecha Empire, sharing regions of the states of Mexico 
and Guerrero; to the north, the Mexica dominated Otoms and Chichimecs in the states of 
Hidalgo and Puebla, expanding toward the Gulf of Mexico with conquests in the Huasteca 
region.  
In the southern part of this coastal region they reached the borders of the Maya world by 
overpowering the Totancas and other groups near Acalan in Tabasco; their armies entered the 
valleys of Oxaca in triumph, establishing military power bases in the Zapotec world and 
constantly waging war in the Mixteca region, where rebellious domains constantly fought 
against their domination. 
In the times of emperor Ahuizotl, an advance party conquered the distant province of 
Soconusco in Chiapas. Within this immense empire, dominated by the Mexica and their allies, 
Meztitlan, Tlaxcala, the Yopitzinca region and Teotitlan del Camino survived as independent 
domains, mainly for ritual reasons, serving as opponents in the enormously lavish wars that 
supplied prisoners for the rites in the cults in Huitzilopochtli and Xipe Totec. 
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